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ABSTRAKT
Kosova ka një rritje të shpejtë të popullsisë si dhe ka popullsinë më të re në botë. Kjo bazë
mund të ndikojë pozitivisht në rritjen ekonomike, në të njëjtën kohë paraqet një sfidë të madhe
në vend në fenomenin e papunësisë së të rinjëve gjë që mund të kërcënojë stabilitetin politik
dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik në vend.

Qëllimi i këtij studimi ështe shqyrtimi dhe krahasimi i nivelit të papunësisë në Kosovë dhe
nevojën për përmbushjen e masave të kërkuara për të zvogëluar nivelin e papunësisë.
Përgjigja për këto pyetje është kërkuar përmes një hulumtimi të literaturës vendore, të dhënat
statistikore në Kosovë si dhe literaturës së huaj lidhur me fenomin e papunësisë dhe ndikimin
e saj në zhvillimin ekonomik të një vendi.

Duke pasur parasysh që të dhënat aktuale tregojnë se janë të dobishme për një sërë arsyesh:
qeveria përdorë këto të dhëna së bashku me tregues tjerë të tregut të punës për menaxhimin e
tregut makroekonomik. Të dhënat mbi papunësinë dërgohen tek një sërë organizatash
ndërkombëtare si Banka Qendrore Evropiane. Kurse në fushën e politikës sociale, të dhënat
mbi papunësinë përdoren si tregues të vështirësive relative.
Për një zhvillim më të hovshëm, ngritje të punësimit dhe ulje të papunësisë duhet të kemi më
shumë Investime në mënyrë që të rritet prodhimi njëkohësisht edhe ngritja e punësimit dhe
mirëqenies së qytetarit.
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1 HYRJE

Papunësia përbën një ndër sëmundjet më të rënda ekonomike, duke shkaktuar një mori efekte
të dëmshme si p.sh.: rënie të PBB-së sa I përket aspektit ekonomik, zhvlersim të kapitalit human
sa I përket aspektit social.
Matja e papunësisë në një vend paraqet raportin midis të punësuarve dhe të papunësuarve.
I punësuar konsiderohet një individ I cili bën një punë të përditshme dhe paguhet për atë punë
pavarsisht faktit që ndonjë ditë mund të mungoj në punë.
Të papunë janë individët që janë të papunë por që në mënyrë aktive kërkojnë punë.
Të punësuarit dhe te papunësuarit përbëjnë forcën punëtore ku nuk përfshihen të gjithë ata që
janë në moshë pune por nuk janë të zënë me punë ata konsiderohen jashtë forcës punëtore.
Norma e papunësisë (%) = Të papunë / Forca punëtore * 100
Papunësia mund të klasifikohet si:
Papunësi friksionale që shfaqet kur ekziston një lëvizshmëri e përhershme e njerëzve midis
vendeve dhe rajoneve të ndryshme dhe këta të papunë konsiderohen si të papunë vullnetar.
Papunësia strukturore e cila ndodh për shkak të mospërputhjes midis kërkesës dhe ofertës për
punë.
Papunësi ciklike e cila shfaqet nga pamjaftueshmëria e kërkesës agregate.
Papunësia sezonale e cila lidhet me karakterin stinor të prodhimit
Kur qytetaret e një shteti janë të papunë nuk humbin vetëm personat apo familjet e tyre, por
edhe vendi në tërsi është në humbje. Personat e papunë nuk kanë qasje në një pagë të rregullt
ndërsa vendi humb mallrat ose shërbimet që mund të kishte prodhuar. Përveç kësaj fuqia blerëse
e këtyre personave është baraz me zero gjë që mund të çojë në një shkallë tjetër nivelin e
papunësisë.

1

Për një trajtim më të mirë të çështjes së papunësisë kërkohet informacion lidhur me shkallën
dhe natyrën e problemit.
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2 SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1. Punësia
Sipas (Bruyere & Barrington, 2009) përkufizimet lidhur me punësimin mund të përfshijnë të
gjithë ata që kanë punuar të paktën 52 orë të plota gjatë periudhës përbrenda një viti (një orë në
javë gjatë vitit ose një javë intensive prej 52 orësh gjatë tërë vitit që konsiderohet të jetë e
njejtë). Përkufizimi më i saktë përfshin vetëm të punësuarit me kohë të plotë përgjatë vitit (të
paktën 35 orë pune në javë dhe 50 ose më shumë javë pune në vit). Në hulumtimin e tyre,
autorëte përkufizojnëpunësiminpërmes tri niveleve të intensitetit të punës: “duke iu referuar
periudhës kohore të punësimit”, “ndonjë punësimi të mundshëm gjatë një viti”, dhe “punësimit
me kohë të plotë gjatë një viti”.
Numri i personave që përbëjnë fuqinë punëtore përjashton të gjithë ata që nuk janë të punësuar
dhe nuk janë në kërkim të punës. Gjithashtu, nuk përfshihen personat në detyrë aktive në forcat
e armatosura apo në institucione të tilla si shtëpi pleqsh dhe burgje. Pra, individët që janë të
punësuar jashtë institucioneve, që janë të pezulluar, ose që janë në kërkim aktiv të punës në
katër javët e fundit llogariten si pjesë e fuqisë punëtore.
Shkalla (norma) e punësimit, e njohur ndryshe edhe si përpjesa e punësimit kundrejt popullsisë,
është përqindja e popullsisë së punësuar.
Një kriter tjetër më i saktë i punësimit është që punësimi të kufizohet vetëm në përfshirjen e
atyre që punojnë me kohëtëplotë/gjatë gjithë vitit.
Qëllimi i përkufizimit të ‘punësimit’ sipas (Honeyball, 2006) Shumica e njërëzve që punojnë
kanë një kontratë të punësimit dhe janë të punësuar, apo shërbyes siç janë quajtur në kohërat
e kaluara.
Sipas Aktit mbi të drejtat e punësimit (Employment Rights Act 1996, 1996) , ‘punësimi’
përkufizohet si punësim me kontratë të punësimit.. Kurse, ‘kontrata e punësimit’ përkufizohet
si kontratë e shërbimeve ose e stazhit të punës, qoftë shprehimisht apo e nënkuptuar, dhe (nëse
është shprehimisht) qoftë verbale ose me shkrim. I punësuari gjithashtu përkufizohet si individ
që ka hyrë në marrëdhënie pune ose punon sipas kontratës së punësimit, por ka edhe akte të
3

tjera që e përkufizojnë ndryshe punësimin (Socio-Economic Inequalities, 2010) që i referohet
‘punësimit nën kontratën e punësimit, kontratën e stazhit të punës apo kontratës për
ekzekutimin personal të punëve’. Pra, ky Akt përfshin edhe shumë nga të punësuarit që do të
konsideroheshin si kontraktues të pavarur sipas Aktit nga viti 1996. Sidoqoftë, dallimet
ekzistojnë pasi që vetëm të punësuarit janë të kualifikuar për t’i gëzuar përfitimet, të drejtat e
mbrojtjes gjatë punësimit,

mbrojtjen e pagave pas bankrotimit, dhe mbrojtjen sipas

legjislacionit mbi shëndetin dhe sigurinë. Dallimet janë edhe më të shprehura në kuptim të
tatimeve pasi që të punësuarit tatohen ndryshe nga ata që janë të vetpunësuar.

2.2.Papunësia
Sipas (Mancelari, Haderi, Kule, & Qirici, 2007) Konsiderohet si njëra ndër sëmundjet më të
rënda makroekonomike. Papunësia është një simptomë e recesionit ekonomik.
Në pikëpamje ekonomike një papunësi e shkallës sëlartë do të thotë rënie e PBB-së aktuale
(PBB aktual është me i vogël se PBB potencial). Sa më e madhe të jetë papunësia, aq më i madh
do të jetëboshllëku në mes të PBB aktual dhe PBB potencial. Lidhja midis papunësise dhe PBB
jepet nga ligji Okun, sipas të cilit, për cdo 2% rënie të PBB-së, norma e papunësisë rritet me
1%. Humbjet nga papunësia janë të pakompensueshme (ditët e humbura të punës nuk
kompenzohen).
Të papunët janëpoashtu barrë e madhe financiare për qeverinë e një vendi, sepse individëve të
papunësuar duhet të ju kompensojnë pagat me ndihma financiare nga të clat shteti kriojon vetëm
shpenzime dhe jo fitime që do t’i merrte nga taksat. Ai / ajo dhe familja e tij / saj do të kenë më
pak të ardhura, e njëgjë e tillë ndikon në uljen e konsumit të tyre dhe përkeqësimin e standardit
të jetesës së tyre në pikëpamje financiare.
Një rëndësi të veçantë kanë edhe kostot sociale të papunësisë e të cilat shafqen në disa forma:
papunësia shkakton zhvlerësimin e kapitalit human, nëse shkollimi dhe përvoja e punës nuk
vihen në përdorim, humbet vlera e tyre me kalimin e kohës; rritja e papunësisë mund të ndikojë
në rritjen e shkallës sëkriminalitetit në një vend: kostot sociale të papunësisë ndikojnë edhe
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nëuljen e dinjitetit personal dhe në gjendjen shëndetësore duke përkeqësuarshëndetin e të
papunëve.
Një individ në një kohë të dhënë mund të jetë i zënë me punë, i papunë dhe jashtë forcës
punëtore.
Të zënë me punë : Në këtë kategori bëjnë pjesë personat që kryejnë një punëdhe për të cilën
gjë marrin kompnesim ne formë të pagës.
Të papunë : Këtu bëjnë pjesë ata të cilët nuk janë në punë por kërkojnë punë në menyrë aktive.
Jashtë forcës punëtore : Këtu përfshihen ata të cilët nuk kërkojnë punë dhe nuk janë në punë –
p.sh. Studentët, pensionistët, nënat që rrisin fëmijët, personat me aftësi të kufizuara, etj.
Mënyra e gjetjes së normës së papunësisë ka të bëjë me gjetjen e numrit të papunëve dhe numrit
të forcës punëtore, dhe shprehet përmes kësaj formule:
Norma e papunësisë (%) = Të papunë / Forca punëtore * 100
Të papunët e dëshpëruar janëata individëtë papunë që kanë humbur shpresën për të gjetur punë
dhe si të tillë duhet të largohen nga forca punëtore. Në kohën kur ekonomia është në periudhën
e recesionit, rritet numri i të punësuarve me kohë të pjesshme të cilët shpesh nuk përfshihen në
statistikat e papunësisë. Gjatë llogaritjes të papunësisë është vështirë të dallohen individët e pa
punë dhe ata që janë jashtë forcës punëtore.
Papunësia e fërkimit - Është papunësi që vjen si pasojë e lëvizjes së përhershme të njerëzve në
mes vendeve të ndryshme të punës dhe të rajoneve. Papunësia friksionale do të jetë e pranishme
edhe në kushtet e punëzenies së plotë sepse çdo here kemi lëvizjen e njerëzve që kërkojnë punë
kur diplomojnë ose që lëvizin në mes rajoneve apo qyteteve të ndryshme etj. Të papunët
friksional konsiderohen si të papunë vullnetarë.
Papunësia strukturore - Është papunësi që shafqet si rezultat i mospërputhjes strukturore
afatgjatë në mes ofertës dhe kërkesës për punë, e e cila mospërputhje mund të ndodhë për shkak
qëkërkesa për një lloj pune rritet ndërsa, kërkesa për një lloj tjetër pune bie dhe oferta nuk i
përshtatet shpejt këtij ndryshimi, këtu kemi të bëjmë me vjetërsimin e profesioneve. Këtu po
ashtu kemi të bëjmë me: Imobilitet profesional dhe Imobilieti gjeografik
5

Papunësia ciklike – ka të bëjë me papunësi që shfaqet si rezultat i rënies ciklike të prodhimit.
Nëse bien kërkesa për një produkt domosdoshmërisht do tëulet edhe prodhimi i atij produkti,
gjë qëçon në largimin e punëtorëve që merren me prodhimin e këtij produkti.
Papunësia sezonale - është papunësi që lidhet me karakterin stinor të prodhimit, dhe si e
tillëshfaqet në degët e industrisë së ndërtimit, bujqësisë në shërbime turizëm etj.
Papunësia e vullnetshme - shfaqet kur individët nuk dëshirojnë të punojnë me pagën ekzistuese,
Ata do të jenë të gtshëm të punojnë vetëm me një pagë më të lartë se paga ekzistuese. Arsyet e
mungesës së dëshirës për të punuar për një pagë të ofruar mund të jenë të ndryshme. Dikush
preferon më shumë kohën e lirë për të ndjekur shkollimin, për të rritur fëmijët etj, pasi që paga
është jo e favorshme.
Papunësia e detyrueshme shfaqet kur pagat janë jofleksibile, kur ka më shumë punëtorë të
kualifikuar sesa janë vendet e punës që kërkohen nga punëtoret. Pra, arsyeja kryesore për
papunësinë e detyruar është natyra administrative e përcaktimit të pagave. Nëse tregjet e punës
do të funksiononin si tregje ankandi, atëherë tregu i punës shkon në ekuilibër dhe papunësia
nuk do të jetë e detyrueshme.
NNP është norma e papunësisë në të cilën tregjet e punës dhe të të mirave janë në ekuilibër, dy
momente të rëndësishme që duhet të vihen në dukje në lidhje me NNP janë: NNP nuk është
kurrë zero dhe NNP është e lidhur ngushtë me inflacionin. NNP përfaqëson nivelin më të ulët
të papunësisë që mund të arrihet pa rrezikun e përshpejtimit të inflacionit të pritshëm.
Faktorët që kanë ndikuar në rritjen e NNP kohëve të fundit janë:
1. Ndryshimet e strukturës demografike të forcës punëtore.
2. Politikat humanitare të qeverisë, për shembull dhënia e sigurimeve nga papunësia programet
qeveritare të transfertave, përcaktimi i nivelit të pagës minimum, etj. Kanë quar në rritjen e
NNP.
3. Është rritur papunësia strukturore, e cila është pjesë e papunësisë natyrore
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NNP nuk është normë optimale e papunësisë, një normë optimale e papunësisë do të kërkonte
që mirëqenia ekonomike të maksimizohej. Janë dy arsye për të theksuar se NNP është më e
lartë se norma optimale e papunësisë.
Masat të cilat ndërmerren për ta reduktuar papunësinë në normën natyrore (NNP-in)?
1. Përmirësimi i shërbimit të tregut të punës në veçanti të informacionit
2. Krijimi i vendeve të reja të punës nëpërmjet rritjes së shpenzimeve Qeveritare
3. Programet e ndryshme Qeveritare siç janë sigurimet e papunësisë, caktimi i pages minimum,
etj. të hartohen në atë mënyrë që punëtoret të nxitën për të gjetur punë, etj.
2.3. Treguesit deskriptiv statistikor
(Geci M. , 2016) Përmbledhja e të dhënave përmban në vete treguesit deskriptiv statistikor,
përmes të cilëve matim vlerën mesatare të caktuar apo edhe shpërndarjen e të dhënave.
Treguesit deskriptiv statistikor gjejnëaplikim shumë të madh në praktikë, nëpërmjet treguesve
statistikorë tentohet që të paraqitet në mënyrë tipike dukuria e cila analizohet. Në botën
moderne ballafaqohemi me sasi shumë të madhe të informatave, që nga mikro statistikat e që
mund të jenë statistikat që identifikohemi përmes kartelave me rastin e hyrjes në objektet të
caktuara (anglisht: log-in) e deri tek makro statistikat që ka te bëjë me statistikat që prezantojnë
një shtet siç janë: statistikat e prodhimit të brendshëm bruto, çmimeve, statistikat e punësimit,
etj.
Përdorimi i këtyre indikatorëve është i pashmangshëm së paku për dy arsye:
1.

Arsyeja e parë ka të bëjë me grupimin e tyre dhe kthimin e tyre në informata të
strukturuar dhe të dobishme dhe

2. Arsyeja e dytë është kursimi i kohës lidhur me informimin për variablën e caktuar.

Në kuadër të treguesve deskriptiv statistikor diskutojmë dy grupe të treguesve dhe atë:

1. Treguesit që matin vlerën mesatare;
2. Treguesit që matin shpërndarjen e dukurisë .
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Treguesit që masin vlerën mesatare janë tregues statistikor që paraqesin tendencën
qendrore të serisë, respektivisht tregojnë mesin e serisë. Këtu bëjnë pjesë: moda, mediana,
dhe mesatarja aritmetike (e thjeshtë dhe e peshuar).

Treguesit statistikorë për matjen e shpërndarjes së serisë matin trendin e serisë,
qëndrueshmërinë e trendit, lëvizjet, etj., me një fjalë matin se sa është e shpërndarë variabla
e caktuar. Për llogaritjen e shpërndarjes së serisë (dukurisë), përdorim këta tregues: vargu,
kuartilet (kuartili i ulët, kuartili i lartë dhe interkuartili), varianca dhe devijimi standard.

Figura 1. Treguesit deskriptiv statistikor

2.3.1. Treguesit e vlerës mesatare
Treguesit e vlerës mesatare, janë treguesit statistikor që llogarisin vlerën mesatare të
variablës së caktuar. Interpretimi i treguesve të vlerës mesatare është në raport të drejtë me
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serinë kohore të variabiles së caktuar. Në fakt vlerën mesatare mund të llogarisim edhe kur
kemi vetëm dy numra, mirëpo nëse kemi 200 numra atëherë vlera mesatare është më
kuptimplotë. Të renditura bazuar në kompleksitetin e llogaritjes, fillojmë së pari me
diskutimin e modës, medianës dhe në fund me mesataren aritmetike (të thjeshtë dhe të
peshuar)
2.3.2. Moda
Moda është indikator statistikor që paraqet vlerën e cila paraqitet më së shumti,
respektivisht vlerën më së shpeshti në seri. Gjatë llogaritjes së modës duhet të kemi
parasysh se a kemi të bëjmë me të dhëna të vazhdueshme apo diskrete. Kjo, për shkak se
procedura e llogaritjes ndryshon varësisht prej llojit të të dhënave. Sa për rikujtim, të
dhënat e vazhdueshme janë ato të dhëna ku çdo numër është i pranueshëm, qoftë numër
me presje dhjetore, negativ, apo pozitiv, ndërsa të dhënat diskreteve janë ato të dhëna ku
vetëm numri i plotë është i pranueshëm, si për shembull, numri i banorëve, numri i
automjeteve, etj. a) Kur kemi të bëjmë me të dhëna të vazhdueshme atëherë moda paraqet
vlerën që paraqitet më së shpeshti në seri; b) Kur kemi të bëjmë me të dhëna diskrete,
atëherë moda paraqet vlerën më të lartë në seri, e që mund të paraqitet qoftë edhe një herë.

Moda

Të dhënat e
vazhdueshme

Diskrete

Intervali i
barabartë

Intervali i
pabarabartë

Figura 2. Moda
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Moda me të dhëna të vazhdueshme paraqet vlerën që paraqitet më së shpeshti ose më së
shumti në një seri të caktuar të të dhënave.

Seria mund tëjetë :
1. Unimodale kur kemi vetëm një variant i cili paraqitet më së shpeshti në seri dhe
2. Bimodale nëse seria ka dy variante të cilët paraqiten më së shpeshti në seri
3. Multimodale nëse seria ka më shumë se dy variante të cilët paraqiten më së shpeshti
4. Jo Modale nëse seria nuk ka asnjë variant i cili paraqitet më së shpeshti

Tek moda me të dhëna diskrete modë paraqet vlera që paraqitet qoftë edhe një herë, për
dallim nga të dhënat e vazhdueshme ku nëse asnjë numër nuk paraqitet më së shpeshti
atëherë kemi seri jo modale.

Procedura e llogaritjes së modës me të dhëna diskrete me interval të pabarabartë është më
komplekse se sa tek intervali i barabartë për shkak se frekuenca duhet të peshohet
(balancohet) me intervalin e pabarabartë. Për më shumë, intervali i pabarabartë do të thotë
kur diferenca në mes të pikave është e ndryshme. Procedura e llogaritjes fillon me
llogaritjen e diferencës në mes të pikave të intervalit dhe më pastaj duke pjesëtuar
frekuencën jo kumulative me intervalin që njëherësh paraqet dendësinë e intervalit
(shënohet me 𝐷).

Duhet pasur parasysh që modën me të dhëna diskrete kur intervali është i barabartë e
cakton frekuenca më e lartë, ndërsa modën me të dhëna diskrete kur intervali është i
pabarabartë e cakton dendësia më e lartë e frekuencës e jo frekuenca më e lartë.
2.3.3. Mediana
Mediana paraqet vlerën e cila ndan serinë në dy pjesë të barabarta (simetrike). Mediana e
cila ndryshe njihet edhe si mesorja, llogaritet sipas formulës:
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𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂𝒏𝒂 = (𝒏 + 𝟏) /𝟐
ku 𝒏 paraqet

numrin e varianteve. Sikurse tek moda, edhe tek llogaritja e medianës duhet të kemi
parasysh se e kemi të bëjmë me të dhëna të vazhdueshme apo diskrete si dhe numri i
varianteve të serisë a është numër qift apo numër tek.

Pra, kemi:
i) Medianën me numër tek apo çift të varianteve;
ii) Medianën me të dhëna të vazhdueshme apo diskrete.
Me rastin e llogaritjes së medianës me të dhëna diskrete, 𝑛 paraqet shumën e variablave,
për ndryshim nga mediana me të dhëna të vazhdueshme kur 𝑛 paraqiste numrin e
variablave. Me qëllim të krahasimit më të mirë në mes të metodikës së llogaritjes të
indikatorëve të ndryshëm, edhe tek medianajanë përdorur tabelat e njëjta sikurse tek moda.

2.3.4. Mesatarja Aritmetike
Mesatarja aritmetike paraqet treguesin statistikor me përdorimin më të madh në praktikë
dhe merr për bazë shumën e variablave (∑ 𝑥), numrin e variablave (𝑛) dhe peshën specifike
(𝑓). Ka dy lloje të mesatares aritmetike: e thjeshtë dhe e peshuar, me rastin e llogaritjes së
mesatares aritmetike të thjeshtë marrim parasysh vetëm shumën e variablave dhe numrin
e tyre, ndërsa tek mesatarja e peshuar aritmetike përdorim shumën e variablave, numrin e
variablave si dhe peshën.
Për më shumë:
a) Mesatarja aritmetike e thjeshtë llogaritet duke mbledhur shumën e variablave dhe
pjesëtuar atë me numrin e variablave;
b) Mesatarja aritmetike e peshuar llogaritet duke mbledhur shumën e variablave dhe duke
shumëzuar atë peshën (f).
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a) Mesatarja aritmetike e thjeshtë
Mesatarja aritmetike e thjeshtë llogaritet duke mbledhur vlerat (variablat) në seri dhe më
pastaj duke pjesëtuar ato me numrin e variablave. Formula për llogaritjen e mesatares
aritmetike të peshuar është me sa vijon: 𝑴𝒆𝒔𝒂𝒕𝒂𝒓𝒋𝒂 = ∑ 𝒙𝒏 ku: ∑ 𝑥 paraqet shumën e
variablave; 𝑛 paraqet numrin e variablave. Mesatarja aritmetike e thjeshtë llogaritet kur të
dhënat janë nga mostra dhe nga dukuria. Me qëllim që të dihet rezultati i mesatares kur të
dhënat janë nga mostra dhe nga dukuria, aplikohen simbole të ndryshme. Kur mesatarja
llogaritet me të dhënat nga mostra, përdoret simboli 𝑥 (𝑥 bar), ndërsa kur mesatarja
llogaritet me të dhënat nga dukuria, atëherë përdoret simboli 𝜇 (mu). Përkundër ndryshimit
të simboleve, formula nuk ndryshon, pra kemi:
Kur mesatarja llogaritet nga mostra: 𝒙 = ∑ 𝒙/ 𝒏
Kur mesatarja llogaritet nga dukuria: 𝝁 = ∑ 𝒙/ 𝒏

b) Mesatarja aritmetike e peshuar
Mesatarja aritmetike e peshuar merr parasysh variablën 𝑥 dhe peshën 𝑓. Në rastet kur kemi
këto dy variabla, mesatarja e llogaritur duke marrë parasysh peshën paraqet më shumë
realitetin, pikërisht për shkak se pesha shërben si faktor korrigjues. Për shembull, nëse
dëshirojmë të llogarisim mesataren e normave të kamatës në kredi për dy banka komerciale
ku njëra ka normën e kamatës 12% dhe për një muaj jep rreth 2 milion euro kredi, Metodat
Statistikore (Ligjërata të autorizuara) 60 ndërsa banka tjetër ka normën e kamatës 14% dhe
për një muaj jep rreth 0.2 milion euro kredi, atëherë llogaritja e mesatares aritmetike të
peshuar merr parasysh edhe shumën e kredive që korrigjon vlerën e mesatares. Me këtë,
sipas mesatares aritmetike të thjeshtë norma e kredisë del të jetë 13%, ndërsa sipas asaj të
peshuar kjo normë duhet të jetë shumë më afër vlerës 12% për shkak se banka që jep kredi
me këtë normë për një muaj jep kredi në shumë dhjetë herë më të madhe se sa ajo me 14%
(proporcioni i 2 milion me 0.2 milion).

Formula për llogaritjen e mesatares së peshuar është:
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𝑴𝒆𝒔𝒂𝒕𝒂𝒓𝒋𝒂 = ∑ 𝒇𝒙/∑ 𝒇
ku: ∑ 𝑓𝑥 paraqet shumën e shtyllës
𝑓∗𝑥 ∑ 𝑓 paraqet shumën e shtyllës 𝑓
Duhet të kemi parasysh që ∑ 𝑓𝑥 ≠ ∑ 𝑓∗ ∑ 𝑥. Pra, ∑ 𝑓𝑥 fitohet kur shumëzojmë çdo variabël
𝑥 me çdo variabël 𝑓 të rendit të njëjtë. Për më shumë, çdo herë kur kemi më shumë se një
variabël afër sigmës, atëherë duhet të krijojmë shtyllë të re. Kjo me qëllim të llogaritjes
më të lehtë të mesatares aritmetike të peshuar.
2.4. Treguesit e shpërndarjes së serisë
Në mënyrëstatistikore, mesatarja aritmetike mund të llogaritet edhe kur i kemi dy vlera ku
njëra është 21 e tjetra 43500, mirëpo interpretimi i saj ka pak kuptim pasi që seria është
shumë e shpërndarë. Pra, treguesit që do të diskutohen kanë të bëjnë pikërisht me këtë,
matjen e shpërndarjes së serisë, e ku bëjnë pjesë: vargu, interkuartilet, varianca dhe
devijimi standard.
2.4.1 Vargu
Vargu është treguesi më i lehtë për t’u llogaritur sa i përket shpërndarjes, respektivisht
diferencës së pikave të një serie. Ai merr parasysh vlerën maksimale dhe minimale dhe
përmes këtyre dy pikave e mat shpërndarjen e serisë.
Formula për llogaritjen e vargut është:
𝑽𝒂𝒓𝒈𝒖 = 𝑽𝒍𝒆𝒓𝒂 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍𝒆 – 𝑽𝒍𝒆𝒓𝒂 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍e
ku: 𝑽𝒍𝒆𝒓𝒂 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍𝒆 paraqet vlerën më të madhe në seri,
𝑽𝒍𝒆𝒓𝒂 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍𝒆 paraqet vlerën më të vogël në seri.
Kur kemi të bëjmë me të dhëna me intervale, atëherë formula për llogaritje është:
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𝑽𝒂𝒓𝒈𝒖 = 𝑲𝒖𝒇𝒊𝒓𝒊 𝒊 𝒆𝒑ë𝒓𝒎 𝒊 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒊𝒕 𝒕ë 𝒇𝒖𝒏𝒅𝒊𝒕 – 𝑲𝒖𝒇𝒊𝒓𝒊 𝒊 𝒑𝒐𝒔𝒉𝒕ë𝒎 𝒊 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒊𝒕 𝒕ë
𝒑𝒂𝒓ë
2.4.2. Kuartilet
Kuartilet paraqesin metodë konsistente sikurse mediana, e që dallon nga llogaritja e
medianës për shkak se ndanë serinë në kuartile, dhe kemi:
•

Kuartili i ulët shënohet me 𝑄1 dhe llogaritet përmes formulës në vazhdim:
𝑸𝟏 = (𝒏 + 𝟏) / 𝟒

•

Kuartili i lartë shënohet me 𝑄3 dhe llogaritet përmes formulës si më poshtë:
𝑸𝟑 = 𝟑∗ (𝒏 + 𝟏) /𝟒

•

Interkuartili paraqet diferencën në mes të kuartilit të lartë (𝑄3) dhe kuartilit të ulët
(𝑄1) dhe shënohet përmes formulës:
𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒒𝒖𝒂𝒓𝒕𝒊𝒍𝒊 = 𝑸𝟑 – 𝑸𝟏

2.4.3. Varianca dhe devijimi standard
Varianca dhe devijimi standard paraqesin treguesit statistikorë që kanë përdorim të madh
në praktikë, dhe nëpërmjet këtyre treguesve llogaritet largimi mesatar i secilit variant në
krahasim me mesataren aritmetike. Parakusht për llogaritjen e devijimit standard është
llogaritja e variancës. Dallimi në mes të variancës dhe devijimit standard është se devijimi
standard paraqet rrënjën katrore të variancës. Përmes llogaritjes së devijimit standard,
rezultati bëhet i krahasueshëm dhe i komentueshëm. Sikurse tek mesatarja aritmetike, edhe
tek varianca dhe devijimi standard, kemi dy raste të llogaritjes së variancës dhe devijimit
standard, dhe atë:
a) Variancën dhe devijimin standard të thjeshtë - kur me rastin e llogaritjes së variancës
dhe devijimit standard merret parasysh vetëm shuma (𝑥) dhe numri i variablave (𝑛);
b) Variancën dhe devijimin standard të peshuar - kur me rastin e llogaritjes së variancës
dhe devijimit standard merret parasysh shuma e variablave (𝑥), numri i variablave (𝑛) si
dhe pesha (𝑓).
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a) Varianca dhe devijimi standard i thjeshtë

Varianca dhe devijimi standard i thjeshtë llogariten sipas formulave si më poshtë:
Tabela 1. Formulat per llogaritjen e variances dhe devijimit standard te thjeshte
Treguesi statistikor

Kur të dhënat janë nga
mostra

Varianca
𝑆2=
Devijimi standard

∑(x − x) 2

Kur të dhënat janë nga
dukuria
𝜎2 =

∑(x − μ)2
𝑛

𝑛−1

𝑆=√

∑(x − x) 2
𝑛−1

𝜎= √

∑(x − μ)2
𝑛

Hapat që duhet të përcillen me rastin e llogaritjes së variancës dhe devijimi standard të
thjeshtë janë:
Llogaritja e mesatares aritmetike (∑ 𝑥);
• Krijimi i shtyllës së re: llogaritja e ndryshimit në mes të secilit variant dhe mesatares (𝑥
− 𝜇);
• Krijimi i shtyllës së re: ngritja në katror e ndryshimeve sipas variablave• (𝑥 − 𝜇)2 ;
• Shuma e ndryshimeve (∑(𝑥 − 𝜇)2);

c) Varianca dhe devijimi standard i peshuar

Varianca dhe devijimi standard i peshuar llogariten sipas formulave të shënuara më poshtë:
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Tabela 2. Formulat për llogaritjen e variancës dhe devijimit standard të peshuar
Treguesi statistikor

Kur të dhënat janë nga
mostra

Varianca
𝑆2=
Devijimi standard

∑ ƒ(x − x) 2

𝑆=√

Kur të dhënat janë nga
dukuria
𝜎2 =

∑ ƒ(x − μ)2
∑ƒ

∑ƒ
∑ ƒ(x − x) 2
∑ƒ

∑ ƒ(x − μ) 2

𝜎= √

∑ƒ

Që të kemi më të qartë krahasimin e hapave të llogaritjes së variancës dhe devijimit
standard të thjeshtë dhe të peshuar, më poshtë janë paraqitur hapat që duhet të përcillen
me rastin e llogaritjes së variancës dhe devijimi standard të peshuar e që janë:
•

Llogaritja e mesatares aritmetike (∑ 𝑓𝑥);

•

Për dallim nga varianca dhe devijimi standard i thjeshtë, tek e peshuara duhet të
shtojmë një shtyllë të re (𝑓𝑥);

•

Krijimi i shtyllës së re: llogaritja e ndryshimit në mes të secilit variant dhe
mesatares

(𝑥 − 𝜇);
•

Krijimi i shtyllës së re: ngritja në katror e ndryshimeve sipas variablave (𝑥 − 𝜇)
2

•

;

Shumëzimi (𝑥 − 𝜇)2 me peshën 𝑓, krijimi i shtyllës së re: 𝑓(𝑥 − 𝜇) 2 ;
Kjo është një shtyllë më shumë se sa tek rasti i variancës dhe devijimit
standard të thjeshtë.

•

Shuma: (∑ 𝑓(𝑥 − 𝜇)2 )
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3 DEKLARIMI I PROBLEMIT
3.1 Definicioni i papunësisë
(Layard, Nickell, & Jackman, 2005) Papunësia është një fenomen që ndodh kur një person
i cili është në mënyrë aktive në kërkim për punësim, nuk mund të gjej punë, papunësia
është përdorur shpesh edhe si parametër për matjen e shëndetit të ekonomisë. Njësia që
përdoret më shpesh per matjen e papunësisë është shkalla e papunësisë, qëështë njëmatje
e përhapjes së papunësisë dhe llogaritet si përqindje, duke pjesëtuar numrin e të papunëve
nga të gjithë individët që janë aktualisht në fuqinë punëtore. Prandaj, në kohë të vështira
ekonomike, shkalla e papunësisë mund të jetë më e ulët se numri i personave të papunë
për shkak se shkalla zyrtare përfshin vetëm ata që në mënyrë aktive janë duke kërkuar
punë. Ata punëtorë të cilët janë dekurajuar dhe kanë humbur besimin se do të gjejnë punë,
kanë braktisur fuqinë punëtore dhe si të tillënuk llogariten në statistikat e papunësisë.

Të dhënat për historinë e papunësisë janë relativisht të kufizuara, sepse papunësia nuk ka
qenë gjithmonë e njohur ose e matur në mënyrë sistematike. Industrializimi përfshin
shkallët e ekonomisë që shpesh parandalojnë individët për të pasur kapital dhe për të
krijuar vende pune dhe të jenë të vetë-punësuar. Papunësia është e njohur si dukuri shumë
vonë kur ekonomitë në të gjithë botën janë industrializuar dhe burokratizuar. Para kësaj,
shoqëritë tradicionale nuk e kanë njohur konceptin e papunësisë. Njohja e konceptit të
"papunësisë", është ilustruar më së miri nëpërmjet shënimeve historike të dokumentuara
në Angli. Për shembull, deri në shekullin e 16-të në Angli nuk është bërë dallim midis
vagabondëve dhe të papunëve; të dy palët thjesht kategorizoheshin si "lypës", që duhet të
dënoheshin dhe të dëboheshin. “Ky dallim nuk ka egzistuar deri në vitin 1601 kur në
Angli është vënë në fuqi ligji për të varfërit i cili ka bërë një dallim të qartë në mes të
atyre që ishin të paaftë për punë dhe të personave që refuzuan të punonin” (Spicker 2006).
Sipas këtij ligji, Anglia, Uellsi, Skocia dhe Irlanda formuan vende për të varfërit, ku
personat të cilët nuk ishin në gjendje për të mbështetur veten e tyre, mund të shkonin aty
për të jetuar dhe punuar.

Si shkas i papunësisë mund të konsiderohet edhe rritja e shpejtë e popullsisë gjë që ndikon
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nëe këtij problemi. Për këtë çështje duhet të ndërrmerren masa sikurse edhe janë bërë në
disa shtete pasi qëtë papunët paraqesin gjithmonë rrezik për sigurinë e shtetit. Sistemi ynë
arsimor është pashtu jo efektiv, prodhon një numër të madh të studentëve të cilët janë
mësuar me edukim teorik dhe rrallë mund të gjejmë edukim teknik ose profesional. Kjo
pengesë i bënë studentët të mos i pëlqejnë punët manuale. Pra, shumica shkojnë në qytetet
dhe shkaktojn rritje të papunësisë. Mungesa e interesit në industrializim është gjithashtu
një shkak i papunësisë, njësitë industriale sigurojnë punësim për njerëz të arsimuar dhe të
paarsimuar dhe për këtë shkak duhet të inkurajojmë industrializimin. Gjithashtu, sistemi
ynë social është një tjetër shkaktar i rëndësishëm i papunësisë. Në shoqërinë tonë shumë
persona në një familje varen vetëm nga disa, është vënë re se shumica e anëtarëve të
familjes janë të varur nga dikush tjetër, gjë që ka shkaktuar rritje të papunësisë.

3.2.

Zhvillimi demografik në Kosovë

Sipas (Islami, 2008) Poltikat jo të mira ekonomike kanë luajtur rol të rëndësishëm në
makroekonominë e Kosovës që nga viti 1970, mosqëndrueshmëria e ekonomisë vendore
në një epokë të krizës ekonomike globale mund të ketë forcuar statusin e pafavorshëm të
punëkërkuesve brenda ekonomive më të mëdha. Punëkërkuesit e një vendi si Kosova, si
një vend në zhvillim mund të ofrojë perspektiva të reja për krijuesit e politikave, si dhe
ndihmë për të demaskuar problemet kronike në sistemin tonë ekonomik dhe të japin
udhëzime për studime të mëtutjeshme në lidhje me tregun e punës.

Kosova që nga lufta e dytë botërore ka qenë pre e emigrimit në vendet e zhvilluara gjë që
ka pamundësuar mbledhjen e të dhënave më herët se vitet e 70’ta rreth demografisë së
atëhershme për të krahasuar ndryshimet e pësuara. Sipas Agjencisë së Statistikave të
Kosovës (ASK) ka përdorur metodologjinë e vet për të vlerësuar një madhësi të
Kosovarëve që jetojnë në vendet e zhvilluara diku rreth 700.000 në total. Pesë viteve të
fundit demografia e Kosovës ka shënuar ndryshime për shkak të numrit të madh që
emigruan në shtetet e zhvilluara përgjatë vitit 2014.
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Sipas raportit të indeksit të moshës në Kosovë të realizuar në vitin 2016 struktura
demografike është ilistruar në grafikën e listuar më poshtë.

Indeksi i moshës
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Figura 3. Indeksi i moshës

3.3.

Niveli i zhvillimit ekonomik në Kosovë

Sipas raportit te fundit te Evropes Juglindore (Cunha & Vostroknutova, 2016), rritja e punësimit
në Kosovë është parashikuar të jetë 3.6% në vitin 2016, pak më e ulët nga 3.9% në vitin 2015,
dhe parashikohet të tregoj ngritje deri në 3.7% në vitin 2018.

Në këtë ngritje të punësimit ndikim direkt kanë masat fiskale rregulluese, të tilla si reforma e
taksave dhe luftën kundër informalitetit, që vazhdon rritjen e performancën ekonomike vitit
2016. Sipas të dhënave të Bankës Botërore treguesit e një zhvillim ekonomik janë pozitiv, edhe
pse përqëndrimi politik është fokusuar në përkrahjen të zhvillimit të prodhimit vendor ky fokus
duhet gradualist të ndryshoj kahje drejt tregjeve të jashtme duke eksportuar produkte, shërbime
por edhe fuqi punëtore në baza të përkohshme.
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Kosova është duke u bërë gjithnjë e më e shquar në ekonominë rajonale duke investuar në
zhvillimin e tregut, punësimi dhe papunësia është një arenë sfiduese e politikave për Kosovën
si një vend në zhvillim si dhe ka pak prova empirike në dispozicion për të informuar
planifikimin dhe zhvillimin e politikave atyre qëndrore dhe lokale. Vendet në zhvillim si
Kosova kanë popullsi të konsiderueshme me të rinj në krahasim me vendet e zhvilluara, çështjet
e punësimit dhe të papunësisë në ekonomitë në zhvillim, para së gjithash, do të rritet rëndësia
e këtyre vendeve të cilat vazhdojnë duke fituar peshë në ekonominë globale duke prodhuar fuqi
punëtore.

Sa i përket skemës së punësimit në Kosovë pesë vitet e fundit ka pësuar ndryshime të mëdha
strukturore në ekonomi, duke u zhvendosur nga një model i importit në një strategji të rritjes të
orientuar drejt eksportit. Gjatë gjithë kësaj periudhe, Kosova ka përjetuar një ndryshim të
dukshëm në përbërjen sektoriale e ekonomisë së saj: sektori i bujqësisë ka rifituar rëndësinë e
saj, ndërsa sektori i shërbimeve ka shënuar ngritje. Literatura mbi papunësinë në Kosovë tregon
se papunësia në këtë vend është kryesisht strukturore dhe se zgjidhja e problemit kërkon
reforma që lejojnë kapitalit dhe punës për të zgjeruar prodhimin në tregjet e reja sidomos në atë
të Unionit Europian. Sipas të dhënave nga Ministria e Tregëtisë në Kosovë janë investuar 300
milion EUR ku shumë prej këtyre investitorëve janë fokusuar në infrastrukturë gjë që kanë
shënuar ngritje në punësimin e punëtorëve të krahut të ardhur nga zonat rurale, mirëpo është e
paqartë në qoftë se këto punësime kanë qenë permanente apo të përkohëshme si dhe nëse është
bërë regjistrimi i këtyre punëtorëve në Administratën Tatimore të Kosovës, njëherit edhe si
rregullator i pagës minimale për punëtorët e angazhuar në të kundërt tregon se marrëveshjet
dhe kontraktimi i punëtorëve është bërë në mënyra vetanak.
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4. METODOLOGJIA
Për të arritur rezultatet për temën që do të shtjellohet do të përdoren të dhënat e publikuara nga
Agjensioni i Statistikave së Kosovës, të cilat do të shfrytëzohen për të arritur konkluzionet.

Parimet kryesore në kërkim shkencor do të jenë:
•

Racional – Interpretimi shkencor i të dhënave do të ketë një shpjegim logjik dhe të
kuptueshëm.

•

Me neutralitet etik dhe ideologjik - Konkluzionet shkencore të nxjerrura nga të dhënat
e analizuara me metodologji shkencore do të interpretohen në formë objektive, duke i
ikur maksimalisht subjektivitetit dhe te ofrohet neutraliteti i interpretimit si dhe te
shmanget shtrembërimi i fakteve.

•

Me gjeneralizim statistikor – Nenkupton aplikimin sa më të gjerë të të gjeturave
kërkimore, ku dimensioni i gjeneralizimit arrihet duke aplikuar logjikë teorike dhe
metodologji statistikore adekuate.

Kërkimi do të jetë deskriptiv apo përshkrues. Meqenëse kërkimi është i tillë atëherë në vend të
hipotezës kemi përdorë pyetje kërkimore.
Sipas teknikës së mbledhjes së të dhënave kemi të bëjmë me studim kuantitativ pasi që do të
përdoren të dhëna statistikore ekzistuese.
Të dhënat dhe përmbajtjet e mbledhura në studimet kuantitative transformohen në numra/shifra,
të cilat më tutje përpunohen dhe analizohen me metodologji statistikore.
Meqenëse qëllimi i hulumtimit nuk është për të nxjerrë rezultate të përgjithshme, por për të
marrë njohuri se si qëndron Kosova ma papunësinë në bazë të rezultateve statistikore, atëherë,
mostra do të jetë jo e rastësishme apo e qëllimshme.
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5 PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1. Prezantimi i analizave të të dhënave
Sipas (MPMS, 2015)Numri i përgjithshëm i punëkërkueseve të regjistruar nga shërbimet
publike të punësimit (ShPP) deri në fund të vitit 2014 është 274,487 persona, apo te papunët e
regjistruar janë 83,323 persona. Të dhënat e paraqitura te punëkërkuesve tregojnë ngritje
modeste prej 2.4% për 12 muaj. Mirëpo krahasuar me vitin paraprak, për vitin 2014 kemi një
rënie prej 3.4% ne 2.4%
Numri i përgjithshëm i personave të regjistruar si punëkërkues në shërbimet publike të
punësimit deri në fund të vitit 2014, përbëhej prej 127,921 femrave dhe 146,566 meshkujve.
Numri i femrave të regjistruara si punëkërkuese ka rënie prej 4.2% sa ishte ne vitin e kaluar ne
2.9 gjatë vitit 2014, sikurse edhe numri i meshkujve të regjistruar si punëkërkues ka rënie 2.7%
prej 2013 ne 2.0% ne 2014.
Gjithsejtë 6566 vende te lira te punës janë regjistruar gjate vitit 2014 ne shërbimet publike te
punësimit (ShPP). Nëse krahasojmë me 2013 kemi pësuar rënie prej më shumë se - 5.9%.
Shkalla e Punësimit tek femrat e papuna është 3.76%. Ndërsa meshkujt arrijnë rezultate prej
7.04% për vitin 2014. Realisht femrat janë nen vlerat e mesatares kosovare e cila është 5.60,
kurse meshkujt ne mënyre mbi proporcionale tej kalojnë këto vlera prej 7.04%.
Sa i përket zhvillimit brenda rajoneve të Kosovës, zyra e punësimit në Prishtinë në vitin 2014
kanë realizuar numrin më të lartë të punësimeve në shifra absolute për periudhën raportuese 12
mujore e cila arrin ne 896 persona apo 19.2%, pasuar nga Prizreni dhe Gjilani me 17.9% (834)
respektivisht me 17.5%.
Gjithsejte 3419 te papune kane hyre ne trajnime gjatë vitit 2014, të shpërndare ne 30 profile te
Qendrave te Aftësimit Profesional. Krahasuar me vitin 2013 numri i pjesëmarrësve në Aftësim
Profesional është rritur prej 2.1%.
Qendrat e Aftësimi Profesional edhe gjatë vitit 2014 i kane dhënë rendësi grup moshës se te
rinjve qe ne mënyre proporcionale grup mosha 15-24 merr pjesë me 47.1%, pasuar nga grup
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mosha tjetër 25-39 me 44.8%. Kurse grup mosha 40-54 dhe 55+ marrin pjesë me 7.8%
respektivisht me 0.3%.

5.2. Analiza e rezultateve
Në bazë të dhënanave statistikore të raportuara nga Agjensioni i Statistikave të Kosovës për
nivelin e punësimit dhe te papunësisë shihet që nga pas lufta saktësisht nga viti 2001 në Kosovë
ka pasur rënie të dukshme të nivelit të papunësisë dhe një ngritje modeste të nivelit të
punësimit.

Niveli i punësisë dhe i papunësisë
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
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Figura 4. Niveli i punësimit dhe i papunësisë

Duke parë të dhënat nga viti 2001 deri në vitin 2016 për nivelin e punësimit dhe papunësisë në
Kosovë, meqenëse të dhënat janë të shprehura në përqindje themi se kemi të bëjmë me të dhëna
të vazhdueshme gjithashtu, shihet që nga seria nuk ka asnjë të dhënë që paraqitet të pakten dy
herë, për këtë themi se kemi të bëjmë më seri jo modale.
Meqenëse të dhënat i kemi për 14 vite atëher mediana është me numër çift të variantave.
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Tabela 3. Mediana për nivelin e punësimit
2001 2002 2008 2015
19.6 23.8 24.3 25.2

2003 2012 2009 2007 2014 2004 2016 2013 2005 2006
25.3 25.6 26.4 26.5 26.9 27.9 28
28.4 28.9 29

Mediana për nivelin e punësimit është 26.45% pra, gjendet mes variablës së shtatë dhe të
tetë. Kurse, mediana për nivelin e papunësisë është 42.50% pra, gjendet mes variablës së
shtatë dhe të tetë.
Tabela 4. Mediana për nivelin e papunësisë
2016 2003
27.5 30

2012 2015 2014 2004 2005 2007 2006 2009 2008 2003 2002 2001
30.9 32.9 35.3 39.7 41.4 43.6 44.9 45.4 47.5 49.7 55
57.1

Mesatarja aritmetike për nivelin e punësimit për 14 vite është 26.13%.
Kurse, mesatarja aritmetike për nivelin e papunësimit është 41.50%.
Diferenca për nivelin e punësimit nga viti 2006 që ishte më i larti 29% me vitin 2001 që ishte
19.60% është 9.40%.
Kurse, diferenca për nivelin e papunësisë nga viti 2001 që ishte 57.1% me vitin 2016 që ishte
27.50% është 29.60%.
Varianca për nivelin e punësimit në Kosovë është 5.84%
Devijimi standard lidhur me nivelin e puësimit për 14 vite në Kosovëështë 2.42%.
Varianca për nivelin e papunësisë në Kosovëështë 79.74%
Devijimi standard lidhur me nivelin e papunësisë për 14 vite në Kosovë është 8.93%.
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Tabela 5. Kalkulime e variances dhe devijimit standard për Niveline punësimit dhe të
papunesisë
Periudha Niveli i
punësimit
(𝒙)
2001
19.6
2002
23.8
2003
25.3
2004
27.9
2005
28.9
2006
29.0
2007
26.5
2008
24.3
2009
26.4
2012
25.6
2013
28.4
2014
26.9
2015
25.2
2016
28.0

Niveli i
papunësisë
(𝒇)
57.1
55.0
49.7
39.7
41.4
44.9
43.6
47.5
45.4
30.9
30.0
35.3
32.9
27.5
∑ 𝑓 =580.9

𝒇𝒙
1119.16
1309
1257.41
1107.63
1196.46
1302.1
1155.4
1154.25
1198.56
791.04
852
949.57
829.08
770
∑ 𝑓𝑥 =14991.66

(𝒙 − 𝝁)

(𝒙 − 𝝁)𝟐

-6.21
-2.01
-0.51
2.09
3.09
3.19
0.69
-1.51
0.59
-0.21
2.59
1.09
25.20
2.19

38.53
4.03
0.26
4.38
9.56
10.19
0.48
2.27
0.35
0.04
6.72
1.19
635.04
4.81

𝒇(𝒙 − 𝝁)𝟐
2200.34
221.68
12.81
173.80
395.89
457.58
20.90
107.97
15.93
1.33
201.61
42.12
20892.82
132.18
∑ 𝑓(𝑥 −
𝜇)2 =24876.97

Varianca për nivelin e papunësisë dhe punësisë në Kosovëështë 42.82 %
Devijimi standard lidhur me nivelin e papunësisë dhe nivelin e punësimit për 14 vite në
Kosovëështë 6.54%
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6

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Duke analizuar të dhënat statistikore të raportuara nga Agjensioni i Statistikave të Kosovës për
nivelin e punësimit dhe të papunësisë vërejm që nga viti 2001 deri në vitin 2016 në Kosovë ka
pasur ulje te dukshme të nivelit të papunësisë dhe një ngritje modeste të nivelit të punësimit.
Mesatarja aritmetike për nivelin e punësimit në Kosovë për 14 vite ishte 26.13 % kurse për
nivelin e papunësisë 41.50 %. Pra, vërehet një përqindje shumë më e lartë e nivelit të
papunësise për dallim nga niveli i punësimit që shihet një mesatre dukshëm më e ulët. Duke
parë ndër vite raportin në mes të nivelit të punësimit dhe nivelit të papunësisë vërejmë se vetëm
në vitin 2016 niveli i punësimit ka qenë pak më i lartë se niveli i papunësisë, gjatë 13 viteve
tjera gjithmon niveli i papunësisë ishte dukshëm më i lartë.
Ulja e madhe e nivelit të papunësimit dhe ngritja e vogël e nivelit të punësimit tregon se të
papunët nuk janë punësuar por nuk vazhdojnë të kërkojn punë pra, kanë hequr dorë nga kërkesa
e punësimit.
Arsyeja pse niveli i punësimit në përqindje ishte më i lartë se niveli i papunësisë në vitin 2016
është eksodi që ndodhi në Kosovë në fund të vitit 2014 dhe fillimi i vitit 2015, i cili rezultoi
me migrimin e mijëra qytetarëve në vendet perëndimore për të kërkuar kushte jetese më të mira.
E gjithë kjo ishte si pasojë e ngërrqit politik, ku për gjashtë muaj të tërë vendi nuk kishte
udhëheqësi.
Për një zhvillim më të hovshëm, ngritje të punësimit dhe ulje të papunësisë duhet të kemi më
shumë Investime në mënyrë që të rritet prodhimi njëkohësisht edhe ngritja e punësimit dhe
mirëqenies së qytetarit.
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8 SHTOJCAT
Niveli i punësimit dhe i papunësisë

Tabela 6. Niveli i punësimit dhe i papunësis
Periudha

Niveli i punësimit

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2012
2013
2014
2015
2016

Niveli i papunësisë
19.6
23.8
25.3
27.9
28.9
29.0
26.5
24.3
26.4
25.6
28.4
26.9
25.2
28.0

57.1
55.0
49.7
39.7
41.4
44.9
43.6
47.5
45.4
30.9
30.0
35.3
32.9
27.5

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës.

Kalkulimet
Niveli i punësimit
2001 2002 2008 2015
19.6 23.8 24.3 25.2

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 =

2003 2012 2009 2007 2014 2004 2016 2013 2005 2006
25.3 25.6 26.4 26.5 26.9 27.9 28
28.4 28.9 29
𝑛 + 1 14 + 1
26.4 + 26.5
=
= 7.5 =
= 26.45%
2
2
2

Niveli i papunësisë
2016 2003
27.5 30

2012 2015 2014 2004 2005 2007 2006 2009 2008 2003 2002 2001
30.9 32.9 35.3 39.7 41.4 43.6 44.9 45.4 47.5 49.7 55
57.1

28

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 =

𝑛 + 1 14 + 1
41.4 + 43.6
=
= 7.5 =
= 42.5%
2
2
2

Mesatarja aritmetike e thjesht per nivelin e punësisë
𝑀𝑒𝑠𝑎𝑡𝑎𝑟𝑗𝑎 =

∑ 𝑥 365.80%
=
= 26.13%
𝑛
14

Mesatarja aritmetike e thjesht për nivelin e papunësisë
𝑀𝑒𝑠𝑎𝑡𝑎𝑟𝑗𝑎 =

∑ 𝑥 580.90%
=
= 41.50%
𝑛
14

Vargu për nivelin e punësimit
𝑉𝑎𝑟𝑔𝑢 = 𝑉𝑙𝑒𝑟𝑎𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 − 𝑉𝑙𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 = 29.00 − 19.60 = 9.40%
Vargu për nivelin e papunësisë
𝑉𝑎𝑟𝑔𝑢 = 𝑉𝑙𝑒𝑟𝑎𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 − 𝑉𝑙𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 = 57.10 − 27.50 = 29.60%

Kuartili i ulët:
𝑄1 =

𝑛 + 1 14 + 1 15
=
=
= 3.75
4
4
4

Kuartili i lartë:
𝑄3 =

3(𝑛 + 1) 3(14 + 1) 3 ∗ 15 45
=
=
=
= 11.25
4
4
4
4

Interkuartili:
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑘𝑢𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖 = 𝑄3 − 𝑄1 = 11.25 − 3.75 = 7.5
Varianca dhe devijimi standard:
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Tabela 7. Kalkulime e variances dhe devijimit standard për Niveline punësimit
Periudha Niveli I punësimit
(𝒙)
2001
19.6
2002
23.8
2003
25.3
2004
27.9
2005
28.9
2006
29
2007
26.5
2008
24.3
2009
26.4
2012
25.6
2013
28.4
2014
26.9
2015
25.2
2016
28

(𝒙 − 𝝁)𝟐

(𝒙 − 𝝁)
-6.53
-2.33
-0.83
1.77
2.77
2.87
0.37
-1.83
0.27
-0.53
2.27
0.77
-0.93
1.87

∑ 𝒙 = 𝟑𝟔𝟓. 𝟖𝟎

42.62
5.42
0.69
3.14
7.68
8.25
0.14
3.34
0.07
0.28
5.16
0.60
0.86
3.50

∑(𝑥 − 𝜇) = 0.00

𝜇=
𝜎2 =

∑(𝑥 − 𝜇)2 = 81.75

∑ 𝑥 365.80
=
= 26.13
𝑛
14

∑(𝑥 − 𝜇)2 81.75
=
= 5.84
𝑛
14
𝜎 = √5.84 = 2.42%

Tabela 8. Kalkulime e variances dhe devijimit standard për Nivelin e papunësisë
Periudha Niveli I
papunësisë
(𝒙)
2001
57.1
2002
55.0
2003
49.7

(𝒙 − 𝝁)𝟐

(𝒙 − 𝝁)

15.61
13.51
8.21

243.58
182.44
67.36
30

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2012
2013
2014
2015
2016

39.7
41.4
44.9
43.6
47.5
45.4
30.9
30.0
35.3
32.9
27.5

-1.79
-0.09
3.41
2.11
6.01
3.91
-10.59
-11.49
-6.19
-8.59
-13.99

∑ 𝑥 = 580.90

3.21
0.01
11.61
4.44
36.09
15.27
112.21
132.09
38.35
73.84
195.80

∑(𝑥 − 𝜇) = 0.00

𝜇=

∑(𝑥 = 𝜇)2 = 1116.29

∑ 𝑥 580.90
=
= 41.49
𝑛
14

∑(𝑥 − 𝜇)2 1116.29
𝜎 =
=
= 79.74
𝑛
14
2

𝜎 = √79.74 = 8.93

Tabela 9. Kalkulime e variances dhe devijimit standard për Niveline punësimit dhe të
papunesisë
Periudha Niveli i
punësimit
(𝒙)
2001
19.6
2002
23.8
2003
25.3
2004
27.9
2005
28.9
2006
29.0
2007
26.5
2008
24.3
2009
26.4

Niveli i
papunësisë
(𝒇)
57.1
55.0
49.7
39.7
41.4
44.9
43.6
47.5
45.4

𝒇𝒙
1119.16
1309
1257.41
1107.63
1196.46
1302.1
1155.4
1154.25
1198.56

(𝒙 − 𝝁)

(𝒙 − 𝝁)𝟐

-6.21
-2.01
-0.51
2.09
3.09
3.19
0.69
-1.51
0.59

38.53
4.03
0.26
4.38
9.56
10.19
0.48
2.27
0.35

𝒇(𝒙 − 𝝁)𝟐
2200.34
221.68
12.81
173.80
395.89
457.58
20.90
107.97
15.93
31

2012
2013
2014
2015
2016

25.6
28.4
26.9
25.2
28.0

30.9
30.0
35.3
32.9
27.5
∑ 𝑓 =580.9

𝜇=

791.04
852
949.57
829.08
770
∑ 𝑓𝑥 =14991.66

-0.21
2.59
1.09
25.20
2.19

0.04
6.72
1.19
635.04
4.81

1.33
201.61
42.12
20892.82
132.18
∑ 𝑓(𝑥 −
𝜇)2 =24876.97

∑ 𝑓𝑥 14991.66
=
= 25.81
∑𝑓
580.90

∑ 𝑓(𝑥 − 𝜇)2 24876.97
𝜎 =
=
= 42.82
∑𝑓
580.90
2

𝜎 = √42.82 = 6.54
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